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EDITORIAL
L’objectiu principal d’un homenatge és sens dubte donar testimoni d’una tasca rellevant duta
a terme per una persona amb esperit de servei al país, o bé simplement ressaltar la seva vàlua en
un camp determinat. Però a la vegada, en molts casos, la preparació i la realització d’aquest
homenatge com a esforç col·lectiu comporten el foment d’unes relacions humanes i consoliden
l’arrelament a un entorn geogràfic que sentim nostre, i això és també positiu. Hi ha un entusiasme
per reviure uns fets que ajuden a valorar l’homenatjat i també a desvetllar la curiositat i l’interès
per conèixer el propi país, en el nostre cas, les terres del Collsacabra, l’antic Cabrerès amb seu
al castell de Cabrera. A l’homenatge a Quirze Parés, que estava en la ment de molta gent de
diversos indrets del Collsacabra i de més enllà des que va morir l’any 1994, la memòria
col·lectiva ens va dibuixar el perfil d’un home i ens va posar en evidència el resultat d’un estudi
sobre el nostre territori, una feina que ens hem sentit obligats a agrair, perquè potser mai en un
espai tan petit s’ha fet una recerca tan minuciosa.
A Catalunya i escampats arreu dels Països Catalans hi ha hagut de sempre una munió de gent
treballadora que ha investigat sobre el país en els camps més diversos, i encara avui aquesta
tradició perdura; per dir-ho així, hi ha molta gent digna d’homenatges. I no volem dir amb això
que en hàgim de posar medalles, sinó que el reconeixement públic d’una aportació i d’una
descoberta serveix d’exemple a seguir i constitueix la divulgació d’una dedicació que sovint pot
passar desaparcebuda. Perquè també hi ha força estudiosos més o menys anònims que coven en
el seu racó una informació valuosíssima sobre el seu terrer, i que circumstàncies o una certa
prevenció fa que aquest treball silenciós i útil no vegi la llum.
A l’editorial del desembre de 1999 parlàvem ja de la importància de la divulgació escrita i de
Catalunya com a país de monografies i estudis locals. L’estimació del territori i la vincualció a
un indret determinat es tradueix en nombrosos treballs sobre un aspecte o diversos d’una
contrada, des de la simple divulgació fins a la recerca científica. Els temes que el país suggereix
són infinits, començant pels estudis de caire geogràfic i excursionista, no solament a Catalunya
sinó als Països Catalans. Les tamàtiques són variades i relacionades entre si; ens vénen a la
memòria els temes de Natura com la geologia i l’activitat volcànica; la vegetació i la flora, des
de l’estudi científic fins a la descripció d’arbres monumentals; la fauna i els ocells de les terres
catalanes… I també la història dels pobles i l’estudi del món rural amb l’exemple de la masia;
el tresor arquitectònic; la recerca arqueològica, tant de la prehistòria com de l’època medieval;
el recull de noms de lloc i l’estudi dels dialectes; l’aplegada de llegendes, de costums i tradicions;
la transcripció de cançons  i tonades populars gairebé oblidades, i les nombroses i útils
monografies locals que veiem aparèixer. Tots aquests temes, entre d’altres, ens posen en contacte
amb una realitat i ens obren la capsa de les sorpreses sobre una comarca, una vall o un municipi,
però val a dir que una relació de balmes i de masies algunes desaparegudes, és potser el recull
més original, amb un tractament que no té parió, on es resusciten molts topònims i se’n creen de
nous, una informació, en fi, que en Quirze Parés ens posà a l’abast amb un detall que ens
esborrona, en un país, el Collsacabra, on les balmes i coves constitueixen segurament la
concentració més gran d’aquestes als Països Catalans i que van donar motiu a una obra
interessantíssima que perviurà per sempre.
